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ABSTRAKT
Historia e viteve të fundit të zhvillimit ekonomik, financiar dhe social në kushtet e procesit
të shpejtë të globalizimit dhe efiçienca e kërkuar në përdorimin e fondeve publike ka çuar
në zhvillime dhe ndryshime të shumta e të mëdha, të cilat duhet të rivlerësojnë rolin e
profesionit të Audituesit. Sot nevojiten institucione publike dhe agjenci auditimi që e bëjnë
punën më mirë për të promovuar ndershmërinë dhe qeverisjen kompetente, për të mirën e
sotme dhe të ardhmen e çdo vendi.
Pra, ky punim më shumë është më shumë i fokusuar në rolin dhe rëndësinë e standarteve
ndërkombëtare të auditimit. Standardet, së bashku me Kodin e Etikës, përfshijnë të gjithë
elementët e detyrueshëm të Kuadrit të Praktikave Profesionale Ndërkombëtare; si rrjedhim,
përputhshmëria me Kodin e Etikës dhe Standardet tregon përputhshmëri me të gjithë
elementët e detyrueshëm të Kuadrit të Praktikave Profesionale Ndërkombëtare. Qëllimi i
këtij punimi është të japim disa pikëpamje të autorëve në lidhje me auditmin dhe
konkuluzionet të cilat janë arritur gjatë punimit dhe rishikimit të literaturës.
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1. HYRJE

1.1 Parathënie
Auditimi është një fushë e ndryshme nga ato çka kemi mesuar deri me sot. Shumë lëndë të
tjera përqendrohen më shumë në rregulla, teknika dhe llogaritje në përgatitjen dhe analizen
e informacionit financiar. Auditimi përqendrohet më së shumti në aftësi analitike dhe logjike
të domosdoshme per te vleresuar rëndësinë dhe besueshmërine e sistemeve dhe proceseve
përgjegjës për regjistrimin dhe përmbledhjen e informacionit financiar por dhe informacionit
në përgjithësi.
Në këtë mënyrë, auditimi është më shumë konceptual dhe studimi i tij ndihmon në mbledhjen
dhe vleresimin e evidencës në mënyrë që të vleresohen deklarimet e thëna nga të tjerët.
Koncepti informacioni i besueshëm, është shumë i rëndësishëm për aksionarët, menaxherët,
investitorët, kreditorët , qeverinë e kështu me radhë dhe i ndihmon ata ne marrjen e
vendimeve. Auditimi ndihmon dhe siguron që informacioni të jetë i besueshëm, i
verifikueshëm, i rëndësishem dhe i raportuar në kohë. Disa prej formave të auditimit dhe
kontabilitetit i gjejme rreth 500 vjet para Krishtit, në Greqinë e lashtë, ndrësa vetëm në 200
vitet e fundit kërkesa për ritjen dhe zbatimin e shërbimit të auditimit ka pësuar nje rritje
shumë të shpejtë. Ne shekullin 18-19 shumica e njësive ishin të organizuara si vetëpronësi
dhe bashkëpronësi.
Gjatë revolucionit industrial, nevoja e kompanive per rritje dhe zhvillim në tregje
ndërkombëtare, për financim projektesh të kushtueshme si dhe e inovacioneve të ndryshme
kërkonte rritje të financimit të kapitalit dhe rrjedhimisht rritje të tregjeve të kapitalit ku mund
të shiteshin e të bliheshin lirisht copa pronësie (aksione) duke krijuar në mënyrë të tillë
korporatat. Pra tipari i transferimit të pronësise si dhe specializimi i njësive krijoi fenomenin
e mungesës së pronarëve dhe zëvendësimin e interesave të tyre nëpërmjet përfaqësimit nga
menaxherët ose drejtuesit. Kontabiliteti dhe auditmi luajtën një rol të rëndësishëm në
marrëdhenien mes pronarëve dhe menaxherëve. Auditimi është një proces sistematik i
marrjes dhe vlerësimit objektiv të evidencës lidhur me deklarimet mbi veprimet dhe ngjarjet
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ekonomike për të përcaktuar nivelin e korrespondencës mes këtyre deklarimeve dhe kritereve
të vendosura dhe në fund komunikimit të rezultateve përdoruesve të interesuar. (Destani,
2015)
AUDITIMI- eshte procedure e te vertetuarit dhe vleresimit te raporteve finaciare dhe
konsolidimit te raporteve financare te obliguesve te auditimit te argumenteve dhe metodave
te cilat zbatohen me rastin e perpilimit te raporteve finacare,ne baze te te ciualve jepet
mendimi profesional dhe i pavarur mbi gjendjen reale dhe objective financare, rezultateve
financare dhe rrejedhes se paras. (Destani, 2015)

1.2 Auditimi
Të dhënat më të para të auditimit datojnë pesë mijë vite më parë në Mesopotami ku janë
gjetur piktogramet që flasin për këmbime informacionesh mbi të korrat dhe taksat.
Informacione të tjera që lidhen me sistemet e regjistrimit, detaje të transaksioneve financiare,
inventare, të dhëna për shitjet etj, janë gjetur gjithashtu, në kultura të tjera si Egjipti, Greqia,
Azteket, Kina, Persia, si edhe në civilizimin Hebre. (Kurt & Ray, 1996).
Në Romën e lashtë, për herë të parë lindi ideja e partisë dy-fishe dhe e krahasimit, ku një
zyrtar filloi të krahasonte të dhënat e tij me të një tjetri, pavarësisht faktit që secili prej tyre
kishte detyra, funksione e vende pune të ndara nga njeri tjetri. Edhe vetë termi auditim, siç
shpjegohet në disa teori, ka në qëndër praktikën e vlerësimit dhe të krahasimit. (Destani,
2015)
Auditimi si term, vjen nga latinishtja, nga fjala latine “audire” qe shqip perkthehet “dëgjoj”.
Pas rënies së Romës janë gjetur pak të dhëna të shkruara. Por nëpërmjet relikeve të tjera
mendohet se ka të dhëna të mjaftueshme, të besojmë se mbretërit dhe qendrat fetare, kanë
mbajtur

regjistrime

edhe

në

këtë

kohë.

(Arens

&

Loebbecke,

2000).

Kodi i Hammurabit, krijuar rreth 1700 vjet para Krishtit, përfaqëson një set të hershëm
doktrinal dhe një koleksion ligjesh e dekretesh të mbretit babilonas. (1728-1626 para
Krishtit). Ai është kodi më i hershëm legal i njohur mbi tokë, një prej rregulloreve më të mira
e rigoroze në qytetërimin e Mesapotomisë së Lashtë. Kodi është formuar me 28 paragrafe që
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duken si një seri amendamentesh ligjore të dhomës së përfaqësuesve të Babilonisë. (Kurt &
Ray, 1996)
Parahistoria e Auditimit mendojmë se lidhet me këtë kod, pikërisht për formën e konceptimit
dhe verifikimit të kontratave me shkrim, huave me interes, etj. Ky kod rregullonte jo vetëm
të drejtat e bujqërve, fëmijëve, skllevërve, të martuarve, deri tek normat fikse të interesit të
huave etj., por edhe fiksonte masa të ashpra shtrënguese e ndëshkimore për shkelësit dhe për
moszbatimin e këtij Kodi. “Për të parandaluar fajdenë (uzuren) me përqindje të larta interesi,
të gjitha kontratat e huave mbikqyreshin nga agjentë mbretërorë, ç'ka lë të kuptohet se ka
ekzistuar njëfare kontrolli nga “shtetit” mbi kreditë, huamarrjet e huadhëniet. (Arens &
Loebbecke, 2000)
Dokumenti i parë i shkruar i përket vitit 1086, dhe paraqet një pasqyrë të plotë në fushën e
kontabilitetit dhe auditimit, një studim i të gjithë tokave dhe aktiveve të Anglisë, realizuar
nga William the Conqueror.
Ky rast është i jashtëzakonshëm, po të kemi parasysh kohën dhe teknologjinë që ka qenë
totalisht e pazhvilluar. Më tej në vitin 1340, parlamenti Anglez emëroi komisionerë për të
audituar llogaritë e taksambledhësve. (Kurt & Ray, 1996) . Por është shekulli i 19-të ai që
përcaktoi qartë rolin e audituesit. Në këtë periudhë audituesi u konsiderua një person, i cili si
pasojë e punësimit të tij ose e caktimit të një misioni, kontrollon plotësisht kontabilitetin,
merr masa dhe raporton te autoritet kopetente për shmangiet e gabimet e gjetura. (Kurt &
Ray, 1996)
Organizata e parë profesionale e auditoreve shoqata e kontabilisteve është themeluar më 1581
në Venedik. Pastaj fillon ne Angli me 1853, kur është themeluar shoqata profesionale e
auditorëve e cila merr autorizimin mbretëror (royal cahrter) për kryerjen e puneve te
auditimit. Më 1892, në Angli futet thirrja Kotabilist i autorizuar i cili mbetet edhe sot. Në
SHBA zhvillim i auditimit fillon më 1887 kur në New York është themeluar shoqata e parë
amerikane e auditorëve dhe atëher futet thirrja << Kontabilist i Autorizuar Publik >>. Për
zhvillimet e auditimit në Europë më e rëndësishme është themilimi i lidhjes së auditorëve të
kontabilitetit në Berlin të Gjermanisë më 1896. Më 1931 ne Gjermani futet thirrja
hulumtuese (ekzaminator) ekonomik, d.m.th auditor (wirtschaftsprufer) që ekziston edhe sot.
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Zhvillimi i auditimit intern bashkëkohor fillon kah fundi i shekullit XIX dhe kjo së pari në
SHBA, BRITANI TE MADHE dhe GJERMANI ku nderrmarjet e mëdha themelojne
auditimet vetanake. Gjithashtu e ka nxitur edhe kriza e vitetve (1929- 1933) kur paraqitet
nevoja për efikasitet më të madh të afarizmit dhe zhvillimit të ndërmarrjeve. (Destani, 2015)
ROLI I AUDITIMIT është:
a). Mbrojtja e interesit të pronarit të kapitalit,
b). Arritjen edhe hulumtimin e informatave reale dhe objektive si bazament për menaxhim të
suksesshëm.
c). Krijimin e metodave për furnizim me kapital dhe zvogelimin e rrezikut te investimeve.
(Destani, 2015)

1.3. Auditimi dhe klasifikimet e tij
Auditimi është një aktivitet i pavarur, konsultues, konfirmues, objektiv, i përcaktuar për të
shtuar vlerë dhe për të përmirësuar veprimtarinë e organizatave. Ai ndihmon një organizatë
të arrijë objektivat e vëna duke ndjekur në mënyrë të vazhdueshme zbatimin e legjislacionit,
duke e vlerësuar aktivitetin dhe synuar përmirësimin e tij, me qëllim rritjen e efektivitetit të
menaxhimit të rreziqeve, kontrollit dhe procesit të qeverisjes. (Çela & Naço, 2014)
Koncepti dhe përkufizimi, llojet dhe tipet e auditimit kanë pësuar evoluimin e vet edhe në
vendin
tonë. Kjo nga pikpamja teorike, ligjore dhe e zbatimit në praktikë. Në këndvështrimin e asaj
ç‘ka
po tentohet sot, në reformën e bërë në fushën e auditimit dhe të institucionit suprem të
kontrollit
të lartë të shtetit më poshtë po japim disa definicione lidhur me auditimin dhe tipet e tij,
pamvarësisht se deri më sot, jo të gjitha ato kanë filluar të aplikohen. (Manuali i Auditimit,
2010).
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1. "Auditimi" Nënkupton veprimtarinë e auditimit të kryer nga Institucioni Suprem i
Auditimit
(ISA), i cili përfshin kryesisht auditimin e përputhshmërisë, auditimin financiar, auditimin e
performancës, auditimin e Teknologjisë së Informacionit (TI), si dhe auditimin e kombinuar
të
tyre (Manuali i Auditimit, 2010).

2. "Auditimi Financiar " Nënkupton një vlerësim të pavarur, që rezulton në një opinion me
siguri të arsyeshme, nëse gjendja e raportuar financiare e një subjekti të audituar, rezultatet
dhe
përdorimi i burimeve janë paraqitur në mënyrë të drejtë dhe në përputhje me kuadrin ligjor
të
raportimit financiar” (Manuali i Auditimit, 2010).

3. "Auditimi i TI" Nënkupton një ekzaminim të zbatimit të sistemeve TI-së për të siguruar
që ato përmbushin nevojat e subjektit të audituar pa kompromentuar sigurinë, privatësinë,
koston dhe elementë të tjerë kritikë të veprimtarisë së subjektit të audituar (Manuali i
Auditimit, 2010).

4. "Auditimi i Përputhshmërisë" Nënkupton dhënien e një vlerësimi objektiv, profesional
e të
pavarur, mbi shkallën e ndjekjes nga subjekti i audituar, të rregullave, ligjeve dhe
rregulloreve,
politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat është rënë dakord.
Në auditimet e përputhshmërisë, duhet të përcaktohet:
a) nëse të ardhurat dhe shpenzimet kanë qenë në përputhje me ligjin e buxhetit të shtetit, me
aktet
përkatëse ligjore e nënligjore dhe me parimet e ligjit për menaxhimin financiar dhe
kontrollin;
b) nëse janë respektuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar të sektorit
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publik dhe të sjelljes së zyrtarëve të sektorit publik (Manuali i Auditimit, 2010)

5. " Auditimi i rregullshmërisë" përfshin:
a) verifikimin e përgjegjësisë financiare të subjekteve duke ekzaminuar vlerësimin e të
dhënave
financiare, si dhe shprehjen e mendimeve për pasqyrat financiare;
b) verifikimin e përgjegjësisë financiare të njësive të qeverisjes qëndrore;
c) auditimin e sistemeve financiare dhe transaksioneve, duke përfshirë edhe vlerësimin e
përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret;
ç) auditimin e sistemit të kontrollit të brendshëm financiar publik dhe të funksionimit të
auditimit
të brendshëm;
d) auditimin e integritetit dhe përputhshmërisë së vendimeve administrative të marra nga
subjekti
i audituar;
h) raportimin e të gjitha çështjeve të tjera që dalin nga apo që lidhen me auditimin, të cilat
ISA i
konsideron te rendesishme per t’u bere publike (Manuali i Auditimit, 2010).

1.4. Audituesit dhe institucionet e auditimit
Në kryerjen e detyrës së tyre, audituesit duhet të jenë të pavarur, të kenë një kuptim të mirë
të
situatës së organizatës dhe çështjeve me të cilat ajo ballafaqohet, dhe në të njejtën kohë të
jenë të
gatshem per t’ju pergjigjur nevojave te menaxhimit. Standardet e nxjerra nga Shërbimi i
Auditimit të OKB-së prekin dhe mbulojnë pesë fusha, të cilat
shërbejnë për të konsoliduar udhëzimet e mëparshme në këtë fushë në lidhje me audituesit:
1. Pavarësia
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2. Ekspertiza profesionale (standartet, rritja e vazhdueshme profesionale)
3. Përcaktimi i qartë i detyrës/angazhimit për t`u kryer
4. Edukimi profesional i vazhdueshëm.
5. Niveli i lartë profesional i drejtuesve të departamenteve të organit suprem të auditimit
(Çela & Naço, 2014).

Zhvillimet e sotme ekonomike kanë nxjerrë gjithashtu në pah domosdoshmërinë e fokusimit
të profesionit në menaxhimin e rreziqeve të mirëqeverisjes, duke u ballafaquar gjithnjë e më
shumë me probleme të tilla si tregëtia elektronike, privatësia, zhvillimet teknologjike,
ambjenti, siguria dhe shëndeti, mashtrimet dhe pastrimi i parave, shërbimit me punonjës të
brendshëm dhe bashkëpunimit me specialistë të jashtëm të fushave specifike etj.
Auditimi ka pësuar mjaft ndryshime dhe një evoluim të shpejtë në vite. Sot, fokusi i tij është
konsideruar si shumë më i gjerë se sa auditimi i pasqyrave financiare. Gjithsesi ideja bazë,
themelore ka mbetur. Duke u nisur nga pushteti (fuqia), thelbi i auditimit të jashtëm modern
është dhe mbetet një ekzaminim i pavarur si dhe shprehja e një opinioni mbi pasqyrta
financiare nga një auditues i kualifikuar. Nga pikëpamja konceptuale përbërësi me sprovues
i një procesi auditimi është pavarësia nga çështja e cila auditohet (Power, 1997)

Pavarësia operacionale i referohet procesit të auditimit i cili përdoret nga KLSH në procesin
e punës së tij. Kjo lidhet me fushën dhe objektin që auditohet, zgjedhjen e çështjeve që do të
auditohen, kohën kur duhet të kryhet auditimi, dhe mënyra se si të publikojë raportet e tij
(Grasso & Sharkansky, 2001) Megjithatë, pavarësia absolute, sigurisht është e pamundur,
pasi audituesi gjithmonë në mënyrë informale është i varur. Teorikisht dhe praktikisht
audituesit i duhet gjithmonë të besojnë së paku disa nga përfaqsuesit e menaxhimit të lartë
dhe burime të tjera të brendshme informacioni. Gjithsesi pavarësia relative është e mundur,
dhe duhet të tërheqë më shumë vëmendjen, veçanërisht në konteksin e auditimit (Geist,
1981). Pavarësia krijon bazën për një rishikim objektiv të aktivitetit publik, një rishikim që
është i lire nga presionet e ekzekutivit, partitë politike, grupet e interest ose forca të tjera në
sistemin politik (Geist, 1981).
Me qëllim që të kuptohet dhe analizohet roli i audituesve, është e rëndësishme të bëhet dallimi
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midis nocioneve të ndryshme të pavarësisë organizative dhe pavarësisë operacionale.
Pavarësia organizative është konsideruar të jetë menyra se si audituesi emërohet, zhvillimi i
rregullave të etikës për të siguruar paanshmërinë dhe dhënia përgjigje për pyetjen nëse
parashikimet dhe shërbimet këshilluese kompromentojnë rolin e auditimit (Power, 1997).
Pavarësia operacionale i referohet procesit të auditimit i cili përdoret nga KLSH në procesin
e
punës së tij. Kjo lidhet me fushën dhe objektin që auditohet, zgjedhjen e çështjeve që do të
auditohen, kohën kur duhet të kryhet auditimi, dhe mënyra se si të publikojë raportet e tij.
Megjithatë, pavarësia absolute, sigurisht është e pamundur, pasi audituesi gjithmonë në
mënyrë informale është i varur. Teorikisht dhe praktikisht audituesit i duhet gjithmonë të
besojnë së paku disa nga përfaqsuesit e menaxhimit të lartë dhe burime të tjera të brendshme
informacioni (Grasso & Sharkansky, 2001).
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1. Auditimi i brendshëm
Ekzistojnë disa përkufizime mbi Auditimin e Brendshëm, por që të gjithë konvergojnë në të
njëjtin konkluzion; se ai ndihmon kompaninë pjesë e të cilës është, në arritjen e objektivave
duke i mundësuar një vlerësim të pavarur kryesisht mbi drejtimin e riskut dhe sistemin e
kontrollit të brendshëm.
•Auditimi i Brendshëm është një njësi e pavarur, që siguron arritjen e objektivave e ka rol
konsultues, dhe që është krijuar të shtojë vlerë dhe të përmirësojë operacionet e kompanisë.
Ai ndihmon kompaninë të përmbushë objektivat e saj, duke përdorur një model sistematik
për vlerësimin dhe përmirësimin e efektivitetit të drejtimit të riskut, kontrollit dhe proceseve
qeverisëse (Ministria e Financave, 2016).
Auditmi i Brendshëm “klasik”, me fokus tek kontabiliteti dhe performanca financiare, u
zgjerua gradualisht dhe përfshiu gjithnjë e më tepër aspekte operative të kompanisë dhe u
zhvillua në Auditimin e Brendshëm modern apo Auditimin Operacional. IIA (1978) e
përkufizoi Auditimin e Brendshëm si “funksion vlerësimi i pavarur, i vendosur / krijuar
brenda një kompanie për të shqyrtuar dhe vlerësuar aktivitetet e saj si shërbim ndaj
kompanisë”. Kjo deklaratë gjithpërfshirëse reflekton mosvënien e theksit në ditët e sotme
vetëm tek kontabiliteti dhe çështjet financiare, por dhe përfshirjen e të gjithë aktiviteteve të
kompanisë në fokusin e Auditimit të Brendshëm (Eden & Moriah, 1996).

Qëllimi i Auditimit të Brendshëm është që të përcaktojë nëse drejtimi i riskut, kontrollit dhe
proceseve është efektiv dhe i përshtatshëm, dhe si i tillë do të quhej nëse:
• Risqet janë identifikuar dhe drejtuar siç duhet;
• Informacioni thelbësor financiar, drejtues dhe operacional përgatitet saktë dhe është në
dispozicion në kohë;
• Veprimet e punonjësve dhe praktikat janë në përputhshmëri me politikat e përgjithshme,
standartet, procedurat dhe ligjet / rregulloret në fuqi;
• Burimet janë siguruar në mënyrë ekonomike, përdoren në mënyrë të frytshme dhe mbrohen
në mënyrë të përshtatshme;
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• Programet, planet dhe synimet zbatohen dhe përfundohen;
• Cilësia dhe përmirësimi i vazhdueshëm sigurohen nëpërmjet proceseve të kontrollit të
kompanisë;
• Legjislacioni themelor apo rregulloret mbikëqyrëse që ndikojnë në kompani njihen dhe
adresohen siç duhen (Ramamoorti, 2003)

Auditimi i Brendshëm ka lindur si nevojë e drejuesve për të patur një mjet vlerësimi, jo vetëm
të mjaftueshmërisë në punën e kryer për biznesin, por dhe për ndershmërinë e punonjësve.
Rreth shekullit të 20-të, ngritja e një funksioni formal Auditimi të Brendshëm, të cilit
përgjegjësitë e mësipërme mund t’i delegoheshin, u pa si përgjigjia më logjike.
Funksioni i Auditimit të Brendshëm u bë përgjegjës për “mbledhjen dhe raportimin
interpretativ të fakteve të përzgjedhura të biznesit” duke i mundësuar drejtuesve të ruajnë
gjurmët e zhvillimeve domethënëse të biznesit, aktiviteteve dhe rezultateve nga transaksionet
e larmishme dhe voluminoze (Ramamoorti, 2003)
Efekti grumbullues i kompleksitetit dhe volumit në rritje i transaksioneve, largësia e
pronarëve / drejtuesve nga burimi i transaksioneve dhe nga ndonjë cënim i palëve që
raportojnë, ekspertiza teknike dhe kontabël për të rishqyrtuar aktivitetet e biznesit në një
mënyrë të kuptueshme, nevoja për një status organizativ që të sigurojë pavarësi dhe
objektivitet, si dhe disiplinë proceduriale për të qenë “syri dhe veshi” i bordit, të gjitha këto
kontribuan në krijimin e Auditimit të Brendshëm brenda kompanisë. Duke qenë fillimisht si
një funksion i fokusuar më së shumti në parandalimin e mashtrimeve me pagat, me vjedhjen
e vlerave monetare apo aktiveve të tjera, qëllimi i Auditimit të Brendshëm u zgjerua në
verifikimin e pothuaj të gjithë transaksioneve financiare, e më vonë, gradualisht u zhvendos
nga “auditim për bordin drejtues” me theks në “auditim të bordit drejtues” (Ramamoorti,
2003).
Ekzistojnë disa shpjegime se pse Auditimi i Brendshëm është i nevojshëm dhe mund të
përmirësojë efektivitetin e kompanisë:
Të mësuarit. Të qenit i audituar mund t’u mësojë punonjësve se si ta bëjnë punën e tyre më
mirë. Audituesit e brendshëm analizojnë të dhëna dhe materiale të tjera, bëjnë pyetje dhe
kërkojnë sqarime, nga të cilat të audituarit mund të mësojnë (Eden & Moriah, 1996)
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Motivimi. Shumicës së njerëzve të qenit i testuar, i vlerësuar ose i monitoruar i duket i
pakëndshëm. Dëshira për të patur rezultate të larta dhe shmangia e shpjegimeve për
mospërputhjet, detyrat e papërfunduara, pasaktësirat, parregullsitë, pakujdesitë, sjelljet jo të
përshtatshme, motivojnë përpjekjet për të përmirësuar performancën në pritje të auditimit.
Kjo mund të përfshijë një kombinim të motivimit pozitiv për të audituarit në mënyrë që të
ruajnë reputacionin e tyre të mirë dhe për t’u vlerësuar, si dhe motivimin për të shmangur
rrezikun e sanksioneve pas një raporti jo të favorshëm. Për të forcuar më tej këtë motivim
dhe për të korrur frytet e këtyre rezultateve pozitive, kjo është dhe arsyeja pse të audituarit
njoftohen paraprakisht kur mbërrin një auditim (Eden & Moriah, 1996).
Parandalimi. Një arsye pse Auditimi i Brendshëm pranohet, është tendenca e disa
punonjësve për të reduktuar pakënaqësinë si rezultat i pabarazisë që rrjedh nga ideja
subjektive e të qenit më pak i paguar; ata marrin disa nga aktivet e kompanisë, duke i vjedhur
ato që po afrohet një auditim, pa dyshim që ndalon shumë njerëz të kryejnë këtë akt, që në
një moment tjetër do të kishte qenë mënyrë tunduese për të rivendosur barazi; për shumicën,
rreziku se mos identifikohen ka të ngjarë të kërcënojë mirëqenien e tyre më shumë sesa të
duruarit të padrejtësisë (Eden & Moriah, 1996)
Përmirësimi i procesit. Përtej metodës “polic-hajdut”, Auditimi i Brendshëm mund të rrisë
gjasat që detyrat të kryhen siç duhen. Synimet e mira dhe logjika e atyre që shpikën dhe
zhvilluan rregullat e kompanisë dhe procedurat, nuk vlejnë nëse ato nuk zbatohen. Një
objektiv madhor i Auditimit të Brendshëm është të zbulojë dhe të korrigjojë shmangiet nga
mënyrat e përcaktuara që përdoren për të arritur objektivat e kompanisë. Auditimet e
Brendshme mund të tregojnë gabime dhe pakujdesi që në fazat e para, përpara sesa dëmtimi
që shkaktojnë këto gabime, të rritet dhe të dalë jashtë kontrollit e të jetë i pariparueshëm
(Eden & Moriah, 1996).
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2.2. Kontrolli i brendshëm përkundrejt Auditimit të Brendshëm
Ekziston një keqkuptim mbi konceptin “kontroll” dhe “Auditim i Brendshëm” dhe po ashtu
nuk është e qartë diferenca mes tyre, duke rritur dhe konfuzionin. Të dy janë mekanzima
plotësues që shërbejnë si mjete me të cilat Drejtimi i lartë merr informacion dhe ruan
ndikimin në atë çka ndodh në kompani (Grasso & Sharkansky, 2001).
Për kontrollet e brendshme gjithashtu ekzistojnë disa përkufizime.
• Kontrolli i brendshëm është procesi i përcaktimit të politikave, i funksionimit, procedurave
dhe organizimit të punës, për të ndihmuar dhe siguruar drejtimin, që programet të arrijnë
rezultatet e synuara, duke përdorur burimet dhe aktivet, pronë publike, në përputhje me
qëllimet dhe objektivat, që ato të jenë të mbrojtura nga shpenzimet e pajustifikuara, nga
keqadministrimet e abuzimet e, që, për vendimarrjen, përftohen, raportohen, përdoren, e
administrohen të dhëna të besueshme dhe bashkëkohore (Ministria e Financave S. , 2007).
Sistemi i kontrollit të brendshëm përfshin: procesin e monitorimit dhe të vlerësimit të
vazhdueshëm të mjaftueshmërisë dhe efektivitetit të politikave, të procedurave dhe
mekanizmave të kontrollit brenda një banke dhe të cilësisë së operacioneve të veprimtarisë
së saj; të kryera nga strukturat e administrimit, drejtimit dhe kontrollit të bankës, si dhe nga
personat që kryejnë funksionet e kontrollit të brendshëm ( Banka e Shqipërisë, 2008).
Një element themelor i një sistemi kontrolli të brendshëm është njohja nga të gjithë punonjësit
e nevojës për të kryer përgjegjësitë e tyre efektivisht dhe t’u komunikojë niveleve të
përshtatshme të drejtimit ndonjë problem në operacione, mospërputhje me kodin e sjelljes,
ose dhunim politikash apo veprimeve të kundraligjshme që vërehen. Kjo mund të arrihet më
së miri kur procedurat operacionale të shkruara janë në dispozicion të personelit. Qartësisht
kontrolli i brendshëm është një aktivitet i përditshëm dhe efektiviteti apo vlefshmëria e tij
duhet të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme.
Funksioni i Auditimit të Brendshëm është një pjesë e rëndësishme e monitorimit të
vazhdueshëm të sistemit të kontrollit të brendshëm sepse paraqet një vlerësim të pavarur të
mjaftueshmërisë dhe përputhjes me politikat dhe procedurat. Është e domosdoshme që
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Auditimi i Brendshëm të jetë i pavarur nga funksionimi i përditshëm i kompanisë dhe të ketë
akses në të gjitha aktivitetet e kryera nga kompania përfshirë degët dhe filialet. Shpeshtësia
dhe shtrirja e Auditimit të Brendshëm mbi testimin e kontrollit të brendshëm të kompanisë
duhet të kryhet në përputhje me natyrën, kompleksitetin dhe risqet e aktiviteteve të
kompanisë (Committee, 1998).

Funksioni i Auditimit të Brendshëm

duhet të vlerësojë në mënyrë të pavarur efektivitetin dhe mjaftueshmërinë e kontrollit të
brendshëm, drejtimit të riskut dhe qeverisjes së sistemeve dhe proceseve të krijuara nga
njësitë e biznesit dhe funksioneve mbështetëse dhe të garantojë këto sisteme dhe procese
(Committee, “The Internal Audit function in Banks”, Parimi 13, 2012).

2.3. Standartet e Auditimit të Brendshëm
Auditimi i brendshëm kryhet në mjedise të ndryshme ligjore dhe kulturore; brenda
organizatave që ndryshojnë për nga qëllimi, madhësia, kompleksiteti dhe struktura; dhe
kryhet nga persona brenda apo jashtë organizatës. Ndërsa faktorë të ndryshëm mund të
ndikojnë praktikën e auditimit të brendshëm në çdo mjedis, përputhja me Standardet
Ndërkombëtare të IIA1-së për Praktikën Profesionale të Auditimit të Brendshëm (Standardet)
është thelbësore në përmbushjen e përgjegjësive të audituesve të brendshëm dhe veprimtarisë
së auditimit të brendshëm.

Nëse ekzistojnë ligje apo rregullore të cilat ndalojnë

përputhshmërinë e veprimtarisë e audituesve apo aktivitetit të auditimit të brendshëm me
pjesë të caktuara të Standarteve, atëherë ky fakt duhet të raportohet së bashku në përputhje
me të gjitha pjesët e tjera të Standardeve ( Standardet Ndërkombëtare për Praktikën
Profesionale të Auditimit të Brendshëm).
Nëse Standardet janë përdorur bashkë me standarte të lëshuara nga organe të tjera zyrtare,
komunikimet e auditimit të brendshëm mund të përmendin përdorimin e standardeve të tjera,
sipas rastit. Në një rast të tillë, në qoftë se ekzistojnë mospërputhje midis Standardeve dhe
standardeve të tjera, audituesit e brendshëm dhe aktiviteti i auditimit të brendshëm duhet të
jenë në përputhje me Standardet, dhe mund të jenë në përputhje me standardet e tjera, nëse
ato janë më kufizuese.
13

Qëllimi i Standardeve është:
1. Të përshkruajë parimet bazë që përfaqësojnë praktikën e auditimit të brendshëm.
2. Të japë një kuadër për kryerjen dhe promovimin e një gamë të gjerë të auditimit të
brendshëm për të shtuar vlerë.
3. Të vendosë bazën për vlerësimin e performancës së auditimit të brendshëm.
4. Të nxisë përmirësimin e proceseve organizative dhe të operacioneve (Auditors, 2008)

Standardet janë të fokusuara në parime dhe kërkesa të detyrueshme që përbëhen nga:
• Deklaratat e kërkesave themelore për praktikën profesionale të auditimit të brendshëm si
dhe për vlerësimin e efektivitetit të performancës, të cilat janë të zbatueshme
ndërkombëtarisht në nivel organizativ dhe individual.
• Interpretimet, të cilat sqarojnë termat apo konceptet që përmbajnë këto deklarata (Auditors,
2008).
Standardet përmbajnë terma që u janë dhënë kuptime të përcaktuara të cilat janë të përfshira
në Fjalorth. Në mënyrë të veçantë, Standardet përdorin fjalën "duhet" për të përcaktuar një
kërkesë të pakushtëzuar dhe tog-fjalëshin "do duhet", (rekomandohet) për rastet ku pritet
përputhshmëri por, duke përdorur gjykim profesional, mund të ketë rrethana të cilat
justifikojnë devijimin nga kjo përputhshmëri (Auditors, 2008). Është e nevojshme të merren
në konsideratë Deklaratat dhe Interpretimet e tyre, si dhe kuptimet e përcaktuara në Fjalorth
për të kuptuar dhe zbatuar saktë Standardet ( Standardet Ndërkombëtare për Praktikën
Profesionale të Auditimit të Brendshëm).
Struktura e Standardeve përbëhet nga Standardet e Vetive dhe Standardet e Performancës.
Standardet e Vetive adresojnë tiparet e organizatave dhe të individëve që kryejnë auditimin
e brendshëm. Standardet e Performancës përshkruajnë natyrën e auditimit të brendshëm dhe
japin kritere cilësie ndaj të cilave mund të matet performanca e këtyre shërbimeve. Standardet
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e Vetive dhe Performancës janë dhënë edhe për t’u zbatuar për të gjitha shërbimet e auditimit
të brendshëm ( Standardet Ndërkombëtare për Praktikën Profesionale të Auditimit të
Brendshëm). Standardet e Zbatimit janë dhënë për t’u përhapur mbi Standardet e Vetive dhe
të Performancës, duke siguruar kërkesa të zbatueshme për veprimtaritë e shërbimeve të
siguridhënies (A) ose këshillimit (C) ( Standardet Ndërkombëtare për Praktikën Profesionale
të Auditimit të Brendshëm).
Shërbimet e siguridhënies përfshijnë vlerësimin objektiv i evidencave nga audituesi i
brendshëm për të dhënë një opinion të pavarur ose përfundime lidhur me një entitet (njësi),
operacion, funksion, proces, sistem, apo çështje të tjera. Natyra dhe fusha e angazhimit të
siguridhënies janë të përcaktuara nga audituesi i brendshëm. Në përgjithësi, tre janë palët e
përfshira në shërbimet e siguridhënies: (1) personi ose grupi i përfshirë drejtpërdrejt me
entitetin (njësinë), operacionin, funksionin, procesin, sistemin, apo çështje të tjera interesi zotërues i procesit, (2) personi ose grupi që bën vlerësimin - auditues i brendshëm, dhe (3)
personi ose grupi që përdor vlerësimin - përdorues ( Standardet Ndërkombëtare për Praktikën
Profesionale të Auditimit të Brendshëm).
Shërbimet e këshillimit janë me natyre këshillimore dhe në përgjithësi kryhen me kërkesë të
veçantë të klientit/es të angazhimit. Natyra dhe fusha e angazhimit të këshillimit janë subjekt
i marrëveshjes me klientin e angazhimit. Shërbimet e këshillimit zakonisht përfshijnë dy palë:
(1) personi ose grupi që ofron këshillimin - audituesi i brendshëm; dhe (2) personi ose grupi
që kërkon marrjen e këshillimit - klientin angazhimit. Gjatë kryerjes së shërbimeve të
këshillimit audituesi i brendshëm duhet të ruajë objektivitetin dhe të mos marrë përgjegjësinë
e administrimit ( Standardet Ndërkombëtare për Praktikën Profesionale të Auditimit të
Brendshëm).
Standardet u aplikohen audituesve të brendshëm dhe aktiviteteve të auditimit të brendshëm.
Të gjithë audituesit e brendshëm janë përgjegjës për përputhjen me Standardet që lidhen me
objektivitetin individual, aftësinë dhe kujdesin e duhur profesional. Përveç kësaj, audituesit
e brendshëm janë përgjegjës për përputhjen me Standardet, të cilat kanë lidhje me
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performancën e përgjegjësive të tyre të punës. Drejtues ekzekutiv të auditimit të brendshëm
janë përgjegjës për përputhjen në përgjithësi me Standardet (Auditors, 2008).
Rishikimi dhe zhvillimi i Standardeve është një proces i vazhdueshëm. Bordi i Standardeve
Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm angazhohet në konsultime dhe diskutime të gjera
para lëshimit të Standardeve. Kjo përfshin një kërkesë drejtuar në rang botëror për komente
publike përmes procesit të paraqitjes së draft - projektit. Të gjitha draftet e paraqituara
postohen në faqen e internetit të IIA-së, si dhe duke u shpërndarë në të gjitha institutet lokale
(Auditors, 2008).
2.4. Auditimi i Jashtëm
Auditimi luan një rol të rëndësishëm në reduktimin e riskut të informacionit (Watts 1986).
Pa një auditim të jashtëm, informacionit kontabël që përdoret për të marrë vendime i mungon
besueshmëria. Përvoja botërore na mëson se auditimi i jashtëm, është ajo formë e auditimit
që kryhet nga një palë e tretë me qellim, midis të tjerave dhe kryesisht verifikimin që
deklaratat financiare janë paraqitur në mënyre korrekte.

Në nivel qeveritar, auditimi i

jashtëm, si rregull, përfshin një rishikim të buxhetit, shpërndarjen e fondeve dhe të
shpenzimeve aktuale, për t’u siguruar që të ardhurat dhe shpenzimet buxhetore janë përpiluar,
menaxhuar dhe raportuar në mënyre korrekte. E veçanta e këtij auditimi, lidhet me paanshmërinë e këtij procesi dhe kjo shërben për të siguruar taksa-paguesit, që fondet buxhetore
janë shpenzuar në përputhje me ligjin, ndërsa të ardhurat nuk kanë qenë planifikuar nën apo
mbi nivelin potencial fiskal të ekonomisë së vendit (Panorama, 2014).
Kontributi i një auditimi është i përcaktuar nga shanset që ka një auditues të identifikojë
gabime në pasqyrat financiare (parregullsi të tjera si mashtrimi ose akte joligjore), si dhe
vullnetin e audituesit të raportojë këto gabime edhe përkundër dëshirës së të audituarit
(pavarësia e audituesit). Në rastin e vendit tonë, rolin e udhëheqjes metodologjike për të
gjithë piramidën e auditimit dhe audititimit të jashtëm për sektorin publik (qeverinë), e luan
Kontrolli i Larte i Shtetit (KLSH), një institucion kushtetues i krijuar mbi bazën e
transformimit të institucionit me të njëjtin emër, nga periudha e ekonomisë së centralizuar
(Panorama, 2014).
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2.5. Teoritë për Auditimin e Jashtëm
Ekzistojnë disa teori të cilat mund të shpjegojnë kërkesën për Auditim të Jashtëm. Disa prej
tyre janë të mirënjohura dhe bazuar në kërkime shkencore, ndërsa disa të tjera janë të bazuara
në perceptime.
Teoria e policit - Ka qenë teoria më e përhapur e auditimit gjatë fillimit të shekullit të 20-të.
Sipas kësaj teorie, audituesi është përgjegjës për kërkimin, zbulimin dhe parandalimin e
mashtrimit. Më pas fokusi kryesor i audituesit konsiderohej dhënia e sigurisë dhe verifikimi
i vërtetësisë së pasqyrave financiare (Ittonen, 2010)
Teoria e dhënies së besueshmërisë - sugjeron se funksioni parësor i auditimit është dhënia e
besueshmërisë së pasqyrave financiare. Në këtë këndvështrim audituesit i shesin klientëve të
tyre kredibilitetin. Pasqyrat financiare të audituara rrisin besueshmërinë tek përdoruesit e tyre
(Ittonen, 2010).
Teoria e pritshmërisë racionale - Kjo teori bazohet në kërkesën dhe ofertën për shërbime
auditimi. Kërkesa për auditim është rrjedhojë direkte e pjesëmarrjes së palëve të treta në një
kompani. Këto palë kërkojnë besim nga drejtuesit e kompanisë në këmbim të investimeve të
tyre në një kompani. Besueshmëria realizohet perms raporteve financiare periodike. Duke
qenë se ky informacion mundësohet nga drejtuesit, të cilët mund të kryejnë modifikime,
ndërkohë që palët e jashtme nuk kanë mjete direkte monitorimi, një auditim është i
nevojshëm për të siguruar besueshmërinë e informacionit. Sa i përket ofertës për auditim, ajo
lidhet me faktin se audituesi duhet të përpiqet të përmbushë pritshmëritë e publikut (Ittonen,
2010).
Teoria pothuaj juridike - Sipas kësaj teorie audituesi shihet si një gjyqtar sa i takon procesit
të shpërndarjes së informacionit financiar. Kjo teori nuk mbështetet pasi doktrina e
preçedencës ose vazhdueshmërisë nuk është e garantuar në auditim (Ittonen, 2010).
Teoria e agjentit - Sipas kësaj teorie audituesi përcaktohet në interes të të dyja palëve, si
atyre të treta ashtu dhe të Drejtimit. Një kompani konsiderohet një rezultante e disa
kontratave. Grupe të ndryshme pjesëmarrësish (punonjës, klientë, furnitorë, etj) japing
kontributin e tyre në kompani përkundrejt një çmimi. Detyra e Drejtimit është të koordinojë
këto grupe dhe kontrata, duke arritur optimumin prej tyre (si psh. çmime të larta për produktet

17

e shërbimet e shitura, çmime të ulta për produktet, shërbimet e blera, çmime të larta të
aksioneve, etj) (Ittonen, 2010).
Duke qenë se Drejtimi është përgjegjës për raportimin e gjendjes financiare të kompanisë,
është dhe në pozicionin që mund të sistemojë (ndryshojë) shifrat. Për rrjedhojë është
gjithmonë i pranishëm një risk informacioni, kur ky informacion financiar i vihet në
dispozicion pronarit (Hayes, 2005)
Kontributi i një auditimi është i përcaktuar nga shanset që ka një auditues të identifikojë
gabime në pasqyrat financiare (parregullsi të tjera si mashtrimi ose akte joligjore), si dhe
vullnetin e audituesit të raportojë këto gabime edhe përkundër dëshirës së të audituarit
(pavarësia e audituesit) (Hayes, 2005).

Auditimi luan një rol të rëndësishëm në reduktimin e riskut të informacionit (Watt 1986). Pa
një auditim të jashtëm, informacionit kontabël që përdoret për të marrë vendime i mungon
besueshmëria. Janë katër kriteret që krijojnë nevojën për të pasur një auditim të jashtëm:
konflikti potencial ose real i interesit, pasojat e gabimeve, kompleksiteti dhe largësia.
Kërkesa për auditim mund të lindë nga ekzistenca e konfliktit të interesit midis përgatitësit
të informacionit dhe përdoruesit. Kjo situatë krijon mundësi për ndryshim informacioni, çka
do të thotë që drejtuesi mund të zgjedhë metodën, shtrirjen dhe kohën e raportimit. Kjo
mënyrë e bën cilësinë e informacionit të dyshimtë.

Dy burime konflikti interesi mund të identifikohen, të cilat janë të qëllimshme dhe të
pandërgjegjshme. Sipas të parit, Drejtimi mund të përgatisë informacion të modifikuar për
qëllime personale. Pra drejtuesit modifikojnë informacionin për të arritur objektivat e
vendosura nga aksionerët (Komiteti i Shoqatës së Kontabilistëve Amerikanë, 1973).
Përgatitja e pasqyrave financiare po bëhet më komplekse, e për rrjedhojë interpretimi i këtyre
pasqyrave kërkon një njohje të mirë të kontabilitetit dhe praktikave raportuese, të drejtimit të
biznesit, etj. Përdoruesit e kanë më të vështirë të vlerësojnë cilësinë e pasqyrave financiare
dhe të vlerësojnë sinjale. Kompleksiteti i procesit të raportimit mund të rrisë riskun e
gabimeve të paqëllishme si rrjedhojë e mungesës së njohurive nga përpiluesi i pasqyrave. Për
më tepër përdoruesi i pasqyrave mund të ketë njohuri të kuptojë raportet financiare, por më
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pak aftësi për të zbuluar gabime të qëllimshme ose jo. Prandaj audituesi rekrutohet qe t’i
mundësojë përdoruesit një vlerësim të cilësisë së informacionit (Komiteti i Shoqatës së
Kontabilistëve Amerikanë, 1973).

Përdoruesit e pasqyrave financiare nuk kanë kontakt direkt me rregjistrat kontabël prej të
cilave pasqyrat financiare janë përgatitur. Për më tepër edhe nëse do të kishin, si rrjedhojë e
shtrëngesës së kohës dhe kostos, përdoruesit normalisht nuk do të kishin mundësi të kryenin
një investigim të mirëfilltë. Si rrjedhojë e këtyre kufizimeve përdoruesit mund të besojnë në
një palë të tretë (në kompaninë audituese) e cila merr pjesë në vlerësimin e cilësisë së
informacionit financiar.
Pritshmëritë për një Auditim të Jashtëm janë:
• Dhënia e gjykimit mbi saktësinë dhe paraqitjen reale të gjendjes financiare të kompanisë;
konsideruar dhe si “biznesi bazë” i audituesve të jashtëm.
• Dhënia e një gjykimi mbi aftësinë e kompanisë për vazhdimësi. Nëse ka dyshime serioze
mbi këtë aftësi, opinioni i audituesit duhet ta shprehë këtë dyshim.
• Dhënia e një gjykimi mbi sistemin e brendshëm të kontrollit. Testimi dhe raportimi i cilësisë
së sistemit të kontrollit të brendshëm njihet si një nga çështjet më kryesore në auditim.
• Dhënia e një gjykimi në mundësinë e ndodhjes së mashtrimit, çka përfshin identifikimin e
mashtrimit.
• Dhënia e një gjykimi mbi mundësinë e ndodhjes së akteve të jashtligjshme, që do të thotë
ndikimin që mund të kenë këto akte në pasqyrat financiare, si dhe të përcaktohet pasoja e
pasigurisë së gabimeve në pasqyrat financiare (Hayes, 2005).
2.6. Standartet e Auditimit të Jashtëm
Sipas Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit (ISA 210) Audituesi i Jashtëm dhe klienti
(banka në këtë rast) duhet të bien dakord mbi kushtet e angazhimit. Kushtet e angazhimit
përfaqësojnë konsideratat mbi atë që duhet të bëhet (objektivat, qëllimi i auditimit), nga kush
(punonjësit) dhe për sa (dmth pagesa). Kushtet për të cilat bihet në dakordësi parashtrohen

19

në një leter angazhimi (Engagement Letter) për auditim ose në çdo lloj kontrate të
përshtatshme.
Përmbajtja e një letre angazhimi i referohet:
1. Objektivave të auditimit;
2. Përgjegjësisë së Drejtuesve për informacionin financiar;
3. Qëllimin e auditimit, përfshirë dhe legjislacionin e aplikueshëm dhe rregulloret e grupit
profesional në të cilin audituesi aderon;
4. Çdo formë raporti ose komunikim tjetër mbi rezultatet e angazhimit;
5. Faktin që si rrjedhojë e natyrës së testimit, kufizimeve që mund të ketë një auditim, së
bashku me kufizimin në sistemin e kontrollit të brendshëm, ka një risk të pashmangshëm i
cili mund të shkaktojë që dhe disa gabime materiale të mbeten te pazbuluara;
6. Akses të pakufizuar mbi çdo lloj të dhëne, dokumenti apo informacioni që kërkohet gjatë
auditimit (ISA 210)

Cikli i punës së Auditimit të Jashtëm konsiston në proceset e mëposhtme:
1. Identifikimi i hershëm, diskutimi dhe zgjidhja e çështjeve.
Kjo nënkupton që procesi është hartuar i tillë, që të sigurojë identifikimin dhe zgjidhjen e
problemit më parë se mbyllja e vitit (Hayes R. , 2005)
2. Një trajektore auditimi që bazohet në kontroll dhe që fokusohet në zonat më me risk të
kompanisë (bankës). Në këtë mënyrë bëhet një vlerësim i ambjentit të kontrollit nga maja në
bazë duke siguruar që kultura e kontrollit e vendosur nga Drejtimi i lartë është i instaluar në
aktivitetin ditor. Auditimi përfshin kontrollin që nga kontabilizimi i një transaksioni deri në
bilancin përfundimtar. Për aplikacionet (sistemet) që kanë ndikim thelbësor në raportimet
financiare, audituesit e Teknologjisë Informative testojnë dizenjimin dhe efektivitetin e
operimit të kontrolleve automatike dhe funksioneve procesuese në mënyrë që të reduktohet
risku i raportimit financiar. Gjithashtu ekzaminohet e drejta e akseseve të përdoruesve (userave) në mënyrë që të sigurohet ndarja e detyrave. Auditimi i teknologjisë përfshin testime të
infrastukturës (Hayes R. , 2005).
3. Kontakte me Auditimin e Brendshëm. Dhe pse puna e audituesve të brendshëm nuk mund
të zëvendësohet nga ajo e audituesve të jashtëm, Auditimi i Jashtëm e konsideron Auditimin
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e Brendshëm si një burim të rëndësishëm të planifikimit të punës së tyre, për të përcaktuar
shtrirjen e auditimit. Audituesi i Jashtëm bashkëpunon me Auditimin e Brendshëm me qëllim
që të sigurojë që burimet dhe përpjekjet e auditimit janë koordinuar dhe fokusuar në risqet
kyçe të biznesit.

Në mënyrë që të evitohet dublikimi i punës, një pjesë e kohës shpenzohet duke u
kuptuar puna e Auditimit të Brendshëm. Në ato raste që është e mundur mbështetet në
sisteme, kontrolle, dokumentime te hartës së riskut dhe informacionit tashmë të mbledhur
nga Auditimi i Brendshëm. Meqenëse Auditimi i Brendshëm viziton pjesën më të madhe të
biznesit çdo vit, Auditimi i Jashtëm përfiton paraprakisht nga puna e Auditimit të Brendshëm
(Hayes R. , 2005).

2.7. Raporti i audituesve të jashtëm

Në përfundim të auditimit, audituesit e jashtëm dalin me Raportin e pavarur të audituesve si
dhe me një letër adresuar Drejtuesve - Management Letter. “Management Letter” prezanton
një përmbledhje të gjetjeve kryesore të auditimit të kryer. Në të theksohet se auditimi më së
pari bazohet në verifikimin e balancave në pasqyrat financiare përgatitur në përputhje me
Standartet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (Hayes R. , 2005).

Gjithashtu në raport theksohet së gjatë auditimit të pasqyrave financiare, është marrë në
konsideratë organizimi dhe efikasiteti i Auditimit të Brendshëm, cilësia dhe zbatimi i
rregulloreve të brendshme të kompanisë mbi drejtimin e riskut, si dhe organizimi i sistemeve
të teknologjisë së informacionit. Gjithsesi audituesi i jashtëm thekson se çështjet e ngritura
në raport të cilat lidhen me problematika të identifikuara, nuk mund të konsiderohen si një
deklarim mbi të gjitha problematikat që mund të egzistojnë (Hayes R. , 2005).

Raportet e audituesit të jashtëm janë në përputhje dhe me kërkesën e mbikëqyrësit, sipas të
cilit eksperti kontabël shpreh opinionin e tij të qartë nëse pasqyrat financiare të audituara
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japin një pamje të vërtetë dhe të drejtë të pozicionit dhe performancës financiare. Raporti
gjithashtu duhet të përmbajë:
• një vlerësim të veçantë mbi rregullsinë dhe saktësinë e raporteve financiare;
• përputhshmërinë me rregullat e administrimit të riskut;
• mjaftueshmërinë e sistemeve të administrimit të riskut, të funksionit të përputhshmërisë dhe
të sistemit të kontrollit të brendshëm;
• gjendjen e sistemit të informacionit dhe të mjaftueshmërisë së sistemeve për administrimin
e informacionit;
• zbatimin e rekomandimeve të lëna nga eksperti kontabël i autorizuar për vitin e kaluar
financiar (Basel Committee, 2012).
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3.DEKLARIMI I PROBLEMIT

3.1. Bashkëpunimi Auditim i Jashtëm-Auditim i Brendshëm
Edhe pse audituesit e jashtëm nuk janë pjesë e strukturës organizative të bankës apo të
sistemit të saj të brendshëm të kontrollit, ata kanë një ndikim të rëndësishëm në cilësinë e
kontrollit të brendshëm përgjatë aktivitetit të tyre të auditimit. Ndërkohë që qëllimi parësor i
Audituesve të Jashtëm është që të japë një opinion mbi pasqyrat financiare, duhet të zgjedhë
nëse mund të mbështetet në efikasitetin e sistemit të brendshëm të kontrollit të bankës. Për
këtë arsye audituesit e jashtëm së pari njihen me sistemin e brendshëm të kontrollit, në
mënyrë që të përcaktojnë natyrën dhe kohëzgjatjen e auditimit.

Ajo çka është e përbashkët midis shteteve është se audituesit e jashtëm duhet të kenë një
njohuri mbi procesin e kontrollit të brendshëm deri në masën që ndikon në saktësinë e
pasqyrave financiare (Hayes R. , 2005). Audituesi i Jashtëm duhet të këshillohet dhe të ketë
mundësi referimi tek raportet e Auditimit të Brendshëm, si dhe të mbahet i informuar për çdo
çështje thelbësore që mund të ndikojë punën e Auditimit të Jashtëm, dhe anasjelltas.
Standarti Ndërkombëtar i Auditimit (ISA 610) “Mbi përdorimin e punës së audituesve të
brendshëm” përcakton kërkesa specifike për të përcaktuar nëse puna e Auditimit të
Brendshëm mund të përdoret nga Audituesit e Jashtëm, dhe nëse po, në cilat fusha dhe në
çfarë mase. Audituesit e brendshëm duhet të jenë të vetëdijshëm se kur puna e tyre është
përdorur nga audituesit e jashtëm, audituesi i jashtëm do të verifikojë nëse puna është ose jo
e përshtatshme, duke vlerësuar pavarësinë e Auditimit të Brendshëm, politikat, procedurat,
kompetencat, dhe nëse Auditimi i Brendshëm zbaton një qasje sistematike dhe të disiplinuar,
duke përfshirë kontrollin e cilësisë (ISA 610).
Audituesit e jashtëm do të lexojnë raportin e Auditimit të Brendshëm në lidhje të
drejtpërdrejtë me auditimin e tyre, dhe do të vlerësojnë nëse:
• Puna e Auditimit të Brendshëm ka qenë e planifikuar, kryer, mbikëqyrur, shqyrtuar, dhe
dokumentuar si duhet;
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• Konkluzionet janë të përshtatshme për rrethanat;
• Raportet e Auditimit të Brendshëm janë në përputhje me rezultatet e punës së kryer (ISA
610).
Natyra dhe shkalla e punës së Auditimit të Jashtëm do të jetë përgjegjëse për gjykimin mbi
punën e Auditimit të Brendshëm, nivelit të kompetencave të stafit të Auditimit të Brendshëm
dhe vlerësimit të riskut të anomalive materiale.

3.2. Ngjashmëritë në mes të Auditimit të Brendshëm dhe Auditimit të Jashtëm
Si një përmbledhje e teorive, historikut, detyrave dhe rregulloreve, të cilat u paraqitën më
sipër mund të konkludojmë se ka diferenca mes Auditimit të Brendshëm dhe atij të Jashtëm,
por ndërmjet të tjerash ka dhe ngjashmëri.
Ngjshmëritë mund t’i rendisim si vijon:
• Të dy profesionet udhëhiqen nga një tërësi standartesh, të cilat përfshijnë standarte
profesionale dhe kodin e etikës;
• Risku është elementi më i rëndësishëm në procesin e planifikimit për të dy audituesit; por
dhe që shoqëron të dy proceset;
• Për të dy profesionet pavarësia është shumë e rëndësishme;
• Si audituesit e brendshëm dhe të jashtëm janë të përqendruar në mjaftueshmërinë e
sistemeve të brendshme të kontrollit;
• Të dy funksionet bazohen në lidhjen mes njëri - tjetrit (bashkëpunimi mes audituesve të
brendshëm dhe të jashtëm);
• Rezultatet e të dy funksioneve prezantohen në raporte auditimi (Pop, 2008).

3.3. Përgjegjësia e auditimit në identifikimin dhe parandalimin e mashtrimit
Pavarësisht diferencave, të cilat ndikojnë praktikat e auditimit në cilindo mjedis,
përputhshmëria me Standartet Ndërkombëtare të Auditimit është thelbësore në përmbushjen
e përgjegjësive të audituesve dhe aktivitetit auditues. Përpos standarteve, janë dhe një sërë
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rregulloresh si ajo e Komitetit të Bazelit për bankat, apo rregulloret e përcaktojnë
përgjegjësitë që ka një auditim.
Analiza e këtij kuadri rregullator është një nga hapat për studimin nëse është detyrë e
auditimit parandalimi apo zbulimi i mashtrimit, apo ekziston një keqinterpretim i rolit të
audituesit.
ISA 200 - Objektivat e përgjithshme të një audituesi të pavarur dhe kryerja e një
auditimi në përputhje me standartet ndërkombëtare të një auditimi
Qëllimi i këtij standarti lidhet me përgjegjësinë e pavarur të audituesve gjatë kryerjes së një
auditimi të pasqyrave financiare. Specifikisht ai përcakton objektivat kryesore të një
audituesi të pavarur, shpjegon natyrën dhe qëllimin e auditimit të dizenjuar për të përmbushur
objektivat e audituesve. Gjithashtu përfshin dhe kërkesat për përgjegjësitë e audituesit të
pavarur që aplikohen në çdo auditim. ( Standarti ndërkombëtar i auditimit).
Në pikën 7 të këtij standarti kërkohet nga audituesit që ndërmjet të tjerash të identifikojnë
dhe vlerësojnë riskun material qoftë prej mashtrimit apo prej gabimeve, bazuar në njohuritë
që kanë mbi entitetin dhe mjedisin e këtij entiteti, duke përfshirë dhe kontrollin e brendshëm.
Në pikën 11/a gjithashtu kërkohet që audituesit të sigurojnë nëse pasqyrat financiare në tërësi,
si rrjedhojë e një mashtrimi apo gabimi të kenë ndikime materiale.
Megjithatë ky standart njeh risqet e auditimit dhe në pikën A45 thekson se një auditues nuk
mund të reduktojë riskun e auditimit në zero e për rrjedhojë nuk mund të fitojë një siguri
absolute që pasqyrat financiare janë të pandikuara materialisht nga mashtrime apo gabime.

3.4. Zbatimi i standarteve të Auditimit në Kosovë
Banka Botërore, Komisioni Evropian dhe USAID-i kanë dhënë përkrahje të qëndrueshme
për reformë që nga viti 2006, situata e raportimit financiar të korporatave nuk ka ndryshuar
në mënyrë dramatike që nga RRSK i fundit. Ndryshimi më i rëndësishëm ishte miratimi i një
ligji të ri të raportimit financiar në korrik 2011 dhe ngritja e pragut për kërkesë ligjore për
auditim.
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Në sektorin financiar, rregulloret që kërkojnë kujdes dhe mbikëqyrja e kujdesshme janë
forcuar ndjeshëm. Ligji i ri për bankat, institucionet mikrofinanciare dhe institucionet
financiare jobankare u miratua në prill 2012. ( FRR, 2012)
Profesioni i kontabilitetit dhe auditimit në Kosovë është zhvilluar shpejt gjatë viteve të fundit
dhe organizata kombëtare profesionale, SHKÇAK, u bë anëtare e Federatës Ndërkombëtare
të Kontabilistëve (FNK) në vitin 2010. SHKÇAK përballet me sfida të rëndësishme për
përmbushjen e detyrimeve të veta si anëtar i FNK, sidomos në lidhje me fushat e etikës,
sigurimit të cilësisë dhe disiplinës. ( FRR, 2012).
Vlerësim i praktikave të kontabilitetit dhe auditimit në Kosovë është pjesë e një nisme të
përbashkët të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN), për të përgatitur
raporte për Respektimin e Standardeve dhe Kodeve. Vlerësimi duhet të përqendrohet në pikat
e forta dhe të dobëta të mjedisit të kontabilitetit dhe auditimit, dhe se si ato ndikojnë në
cilësinë e raportimit financiar të korporatave. Kjo përfshin një përmbledhje të kërkesave të
detyrueshme dhe praktikës aktuale, duke përdorur Standardet Ndërkombëtare të Raportimit
Financiar dhe Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) si bazë krahasimi. Kjo
mbështetet në përvojën ndërkombëtare dhe praktikat e mira të rregulloreve për kontabilitet
dhe auditim. Ky vlerësim gjithashtu merr parasysh kërkesat përkatëse të ligjeve të BE-së. Ky
vlerësim është një azhurnim i RRSK për Kontabilitet dhe Auditim për Kosovën, që është
botuar në qershor 2006. Prandaj, objektivi kryesor është të kuptohet dhe të përshkruhet
progresi i arritur që nga ajo kohë, veçanërisht për sa i përket implementimit të standardeve
ndërkombëtare dhe praktikave më të mira, si dhe shkallës së harmonizimit të Kosovës me
acquis në lidhje me raportimin financiar. ( FRR, 2012).
Bordi i Kosovës për Standardet mbi Raportimin Financiar (BKSFR), që kurrë nuk ka qenë
plotësisht funksional, është zëvendësuar nga Këshilli i Kosovës për Raportimin Financiar
(KKRF) në vitin 2011. Megjithatë nuk është bërë asnjë ndryshim i rëndësishëm në modelin
operativ të rregullatorit dhe, përveç nëse kjo trajtohet, ka shumë mundësi që KKRF do të
ndjekë gjurmët e BKSFR-së. Ende duhet të ndërmerren hapa drejt themelimit të një sistemi
të sigurimit të cilësisë në përputhje me Direktivën e Auditimit Ligjor në BE. ( FRR, 2012).
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4. METODOLOGJIA
Për përpilimin e këtij punimi janë përdorur të dhëna sekondare, në kuandër të këtyre të
dhënave hynë të dhënat të cilat i kemi përdorur për të kuptuar aspektin teorik të standarteve
ndërkombëtare të auditimit. Këto të dhëna janë marrur nga libra të ndryshëm, publikime
shkencore, si dhe webfaqe të internetit.
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5. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Përfundimet do të kategorizohen në dy grupe, bazuar në të dhënat e përdorura dhe sipas
rishikimit të literaturës dhe standarteve.
Duke u mbështetur në gjithçka që u permend më lart duke bër një analizë të shkurtër rreth
gjithë informacionit të gjetur dalim në konkluzionin që auditimi i brendshëm është veprimtari
e pavarur këshillëdhënëse që ofron siguri objektive, i dizajnuar që të përmirësojë dhe të rrisë
efikasitetin e funksionimit të një entiteti.
Entitetit, ky auditim i ndihmon në përmbushjen e synimeve duke ofruar qasje të qëndrueshme
dhe të disiplinuar në vlerësimin dhe përmirësimin e efektshmërisë së menaxhimit të riskut,
kontrollit dhe proceseve udhëheqëse. Auditorët e brendshëm nuk meren vetëm me kontrollet
financiare të organizatës por me gjithë kontrollet e brendshme të organizatës. Ata vlerësojnë
dhe testojnë vazhdimisht efektivitetin e kontrolleve të dizajnuara për të ndihmuar organizatën
në arritjen e objektivave dhe qëllimeve.
Auditimi ofron vlerën e shtuar jo vetëm me anë të analizimit dhe raportimit se çka ka ndodhur
pas ngjarjes, por duke shikuar edhe të ardhmen, duke identifikuar mësimet nga krejt kjo si
dhe duke përhapur praktika të mira. Aktiviteti i auditimit të brendshëm duhet të ndihmoj
organizatën duke identifikuar dhe vlerësuar ekspozimet sinjifikante ndaj riskut, dhe të
kontribuojë në përmirësimin e menaxhimit të riskut dhe sistemeve të kontrollit.
Auditorët e brendshëm nuk e bëjnë menaxhimin e riskut dhe të sistemeve të kontrollit por
auditojnë mënyrën se si menaxherët janë duke kryer këtë përgjegjësi të tyre dhe ndihmojnë
në përmirësimin e vazhdueshëm të tyre. Auditorët identifikojnë risqet që eventualisht
menaxherëve mund t’iu kenë shpëtuar nga identifikimi dhe vlerësojnë ato duke krahasuar me
vlerësimin e bërë nga menaxherët dhe mënyrën se si janë duke u menaxhuar ato në
organizatë.
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